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ҲУСАЙНИЙ ДЕВОНИНИНГ ҚЎЛЁЗМАЛАРИ ХУСУСИДА
Джураева Хуснигул Буриевна
Алишер Навоий номидаги ТошДЎТАУ катта ўқитувчиси, филология фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)
Аннотация. Мақолада шоҳ ва шоир Ҳусайний девонининг Ўзбекистон қўлёзма
фондларида сақланаётган қўлёзма нусхалари хусусида мулоҳаза билдирилган. Девон
қўлёзмаларининг тавсифи берилиб, улар таркибидаги фарқ ва тафовутлар, нуқсонлар
кўрсатилган.
Калит сўзлар: девон, манба, котиб, баёз, мажмуа, анъана, нусха.

О РУКОПИСЬЯХ ДИВАНА ХУСЕЙНИ
Хуснигул Жураева Буриевна
Аннотация В статье приводятся мнения о рукописьях экземплярах поэта и
правителья средневековья Хусейна Бойкары сохраненных в рукописных фондах
Узбекистана. Даётся описание рукописей дивана, указывается разницы, отличия и
недостатки встречающихся в рукописьях дивана.
Ключевые слова: диван, источник, писарь, баяз (сборник), антология, традиция,
копия.
ABOUT THE MANUSCRIPTS OF HUSSEINI'S SOFA
Djuraeva Khusnigul Buriyevna
Abstract. Different kind of manuscript’s of the divan by shah and poet, Xusayniy which
kept in the funds of Uzbekistan, depicting of the classification and differences, shortcomings in his
verse are also analyzes and referred in the current article.
Key words: divan, resources, calligrapher, bayaz, collection, tradition, copy.
Ўн бешинчи аср Хуросон адабий, маданий муҳитининг етакчиси, ёш
истеъдодларнинг ҳомийси, буюк ҳукмдор ва давлат арбоби Ҳусайн Бойқаро яқин
қирқ йил давомида давлатни тадбиркорлик ва қаттиққўллик билан бошқарган, юрт
ободончилигига алоҳида эътибор берган, бошқа ўлкалар билан дипломатик
алоқаларни йўлга қўйган. Айни пайтда, Ҳусайн Бойқаро “Ҳусайний” тахаллуси
билан баракали ижод қилган санъаткор ҳамдир. Алишер Навоий “Муҳокамат уллуғатайн” асарида Ҳусайн Бойқаро ижодий меросининг ўзига хослиги хусусида
алоҳида тўхталиб ўтган: “Абулғози Султон Ҳусайн Баҳодирхон... ўз шариф табъ ва
латиф зеҳнларидин дағи, агарчи ҳам форсий демакка қодир ва ҳам туркча айтмоққа
моҳир эрди, аммо аслий табъ иқтизоси ва шоеъ такаллум муносабати адоси била
туркий девон тадвиниға майл қилдилар ва дилпазир абёт ва беназир ғазалиёт тартиб
бердилар” [1, 54] . Ҳусайний асарлари ҳаётлик вақтидаёқ халқ орасида кенг
тарқалган, Султон Али Машҳадий, Султон Муҳаммад Хандон томонидан гўзал
кўчирилган. “Девони Султон Ҳусайн Мирзо Бойқаро”да шеърлар араб алифбосига
мувофиқ ҳарфлар тартиби билан мунтазамликда жойлаштирилган.
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Дунё қўлёзма фондларида Ҳусайний девонининг кўплаб дастхат нусхалари
сақланади. Биргина Тошкент Давлат Шарқшунослик институти Абу Райҳон Беруний
номидаги қўлёзмалари фондида девонининг қўлёзмалари, ғазаллари киритилган
баёз ҳамда мажмуаларнинг 20 дан ортиғи мавжуд. Мазкур қўлёзмалар турли
даврда, ҳар хил савиядаги котиблар томонидан кўчирилганлиги сабабли уларнинг
таркиби, тузилиши, шеърларнинг миқдори, байт ва мисралар сирасида жиддий
фарқлар, ноаниқликлар учрайди. Шу боис қуйида Ҳусайний девонининг энг
мукаммал ҳисобланган нусхаларини қиёслаб, улар ўртасидаги тафовутларни
аниқлаб, муайян бир хулосага келишга ҳаракат қилдик. Таянч нусха қилиб, 1117рақамли қўлёзма танлаб олинди.
1. Ҳусайний девони қўлёзмалари – ЎзР ФА Шарқшунослик институти
қўлёзмалар фондида 1117, 6967, 7709, 1942-рақамли Ҳусайн Бойқаро девони
қўлёзмалари сақланади. Қўлёзмалар турли даврда ҳар хил савиядаги котиблар
томонидан кўчирилганлиги боис, Ҳусайний шеърларининг миқдори ва матнларида
муайян фарқлар, ноаниқликлар кузатилади.
2. Ҳусайний шеърлари киритилган баёзлар–ЎзР ФА Шарқшунослик
институти қўлёзмалар фондидаги 1161, 2515, 5736, 7011, 3326, 2037-рақамли баёзлар
Ҳусайн Бойқаро шеърлари киритилган баёзлар ҳисобланади.
3. Ҳусайний шеърлари киритилган мажмуалар – ЎзР ФА Шарқшунослик
институти
қўлёзмалар
фондидаги
1154-рақамли
мажмуанинг
590б-591а
саҳифаларида Ҳусайн Бойқаронинг “Эй ажал, озод қил ҳижрон балосидин мени”
деб бошланувчи ғазалига Шоҳий томонидан боғланган мухаммас келтирилган.
Академик Воҳид Абдуллаев “Ўзбек адабиёти тарихи” дарслигида “Ҳусайн Бойқаро
девонида 4 та рубоий, 2 та тугалланмаган ғазал, 6 та фард бор” [2, 33], – деб ёзади ва
ҳавола манба тарзида 11444-рақамли мажмуани кўрсатган. Аммо мажмуанинг 1а580б саҳифасигача Навоий шеърлари жойлашган. Кейин эса турли шоирларнинг
Навоий ғазалларига мухаммаслари ҳамда Навоийнинг Лутфий, Хуросоний, Султон
сингари шоирларнинг ғазалларига битган мухаммаслари ўрин олган. Мажмуа
охирида Алишер Навоийнинг “Соқийнома” ва “Маҳбуб ул-қулуб” асари берилган.
Бизнингча, устоз Воҳид Абдуллаев қўлёзма рақамида янглишган ёки китоб нашри
жараёнида техник сабабларга кўра рақам хато кўчирилган.
ЎзР ФА Шарқшунослик институти фондида сақланаётан Ҳусайн Бойқаро
девони қўлёзмаларининг илмий тавсифини келтирамиз:
1. 1117-рақамли қўлёзма. Чарм муқовали. Оддий Қўқон қоғозига чиройли
настаълиқда битилган. Котиби Мулла Муҳаммад Юсуф Ғафурали бўлиб, ҳижрий
1231 йилда кўчирилган. Андозаси 15x35. Қўлёзмадан Лутфий ғазаллари, Нишотий
девони ҳамда Ҳусайн Бойқаронинг 151 та ғазали, 1 та рубоийси, 2 та мухаммаси
ўрин олган. Ҳусайний шеърлари 35 варақдан иборат. Улар 65б–99б варақларда
берилган.
2. 6967-рақамли қўлёзма. Муқоваси чарм, Самарқанд қоғозига настаълиқ
хатида битилган. Кўчирилган йили ва котиби номаълум. Навоий, Ҳусайний, Вафоий
ва бошқа шоирларнинг шеърлари билан бирга муқоваланган. Андозаси 15x20,5.
Матн кўндаланг тарзда ёзилиб, байтлар қўшалоқ ҳошияга олинган. Ўртадаги
рамкага 4 байт, икки чеккасидагига 2 байтдан ғазал жойлаштирилган. Айрим
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ҳошиялар пушти рангда. Ижодкорлар номи қизил сиёҳда ёзилган. Ора-сира бўш
варақлар ҳам учрайди. Қўлёзма бежирим сақланган. Китобатнинг 117б-141б
саҳифаларида Ҳусайнийнинг 51 та ғазали, 1 та рубоий, 1 та фард, 2 та мухаммаси ва
Алишер Навоийнинг Ҳусайний ғазалига мухаммаси берилган. Мавжуд 51та ғазал
матни ҳамда жойлашишига кўра, 1117-рақамли қўлёзмадан деярли фарқ қилмайди.
Фақат ғазаллар миқдори ундан 102 тага кам Шуниси аҳамиятлики, Ҳусайнийнинг
қўлёзмада берилган бир форсий фарди бошқа қўлёзмалар ҳамда нашрий
нусхаларда учрамайди.
3. 7709-рақамли қўлёзма. Муқоваси чарм, рус фабрика қоғозига настаълиқ
хатида битилган. Котиби ва кўчирилган йили номаълум. Девон Ҳузурий деган
шоирнинг форсий шеърлари билан бирга муқоваланган. Андозаси 16,5x20,5. Ҳусайн
Бойқаронинг 145 та ғазали, 3 та мухаммаси ва бир рубоийси 1б-51б саҳифаларда
жойлашган. Қўлёзма 1117-рақамли дастхат билан шеърларнинг жойлашишига кўра
бир хил.
4. 1942-рақамли қўлёзма. Муқоваси чармдан. Қўқон қоғозига настаълиқ хатида
битилган. Ҳижрий 1347 (милодий 1928) йилда кўчирилган. Котиби номаълум.
Насрий муқаддимадан сўнг маснавий берилган. 1б-55а саҳифаларда Ҳусайнийнинг
126 та ғазали, 3 та мухаммаси мавжуд. 56а-126а саҳифагача Умиди Марғинонийнинг
асарлари кўчирилган. Андозаси 13x20,5.
Қўлёзма матн ҳамда шеърларнинг тартибига кўра бошқа манбалардан фарқ
қилади.
XIX асрда тузилган баёзларнинг бир қанчасида Ҳусайнийнинг шеърлари
киритилган.
1. Инв №2515.  بیاظМуқоваси картон, қоғози оддий. Жами 196 варақдан иборат.
Вола, Феруз, Амир, Огаҳий, Фазлий, Жунуний, Мажнун, Ҳамдамий, Мунис каби
шоирларнинг ғазаллари билан бирга 144а-144б саҳифаларда Ҳусайнийнинг икки
ғазали ҳам кўчирилган. Биринчи шеър “Келдиму?” радифли ғазал бўлиб, 7 байтдан
иборат. Иккинчиси эса, 7 байтли “Устина” ғазалидир.
2. Инв №1161.  بیاظҚоғози оддий. Тахминан XIX асрнинг ўрталарида
кўчирилган. Котиби номаълум. Жами 200 варақ. Ғиёсий, Мавзун, Амир, Фазлий,
Абдуллоҳ, Жомий, Ҳофиз, Фирдавсий, Низомий, Ҳозиқ, Хокий, Бисмил, Носир,
Маҳвий сингари 30 дан зиёд шоирларнинг форсий ва туркий тилдаги шеърлари
жамланган. Матн қора сиёҳда, шоирлар ва шеърларнинг сарлавҳаси қизил сиёҳда
битилган. Ҳусайнийнинг “Нозиктар” радифли 5 байтли форсий ғазали 27б-28а
саҳифаларда кўчирилган. Мазкур ғазал Ҳусайний девони қўлёзмаларининг
биронтасига ҳам киритилмаган.
3. Инв №5736.  بیاظМуқоваси картон, қоғози оддий. Муҳр ва тамғаси йўқ.
Настаълиқда кўчирилган. Жами 232 варақдан иборат бўлиб, қўлёзмадаги бир қанча
52а-52б; 133б-134а-134б-135а-135б-136а-136б;168а-168б-169а-169б-178а-178б бетлар бўш
қолган. Баёзда Дилафкор, Хожа Исмат, Назирий, Мавлоно, Аҳлий, Сайидо,
Фузулий, Ғанимат, Афғон, Мирза Ҳайдар, Осафий, Сарафроз, Бақо, Қонеъ, Рофеъ,
Шопур, Жомий, Ҳозиқ, Содиқ, Адо, Сойиб, Шавкат, Муғанний, Фурқат, Ғиёсий,
Ошиқ, Домулло Сайид Акмал, Носирали, Тажаллий Ҳиндий, Камий сингари
шоирларнинг форсий ва туркий тиллардаги шеърлари жамланган. 41а саҳифада
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Ҳусайнийнинг “Нозиктар” радифли форсий ғазали берилган бўлиб, 2515-рақамли
баёздаги ғазал билан бир хил.
4. Инв №7011.  بیاظМуқовасиқаттиқ қоғоздан. Самарқанд ипак қоғозига
кўчирилган. Жами 185 варақдан иборат. Дастлабки икки саҳифада арслон ва от
сурати туширилган бўлиб, айрим варақларда гумбазсимон нақшлар ҳам мавжуд.
Муаллифларнинг номи қора сиёҳда ёзилган. Ғазаллар ҳошияга олинган ҳолда, баъзи
саҳифалар пушти рангга бўялган. Котиб Муҳаммад Ризо Огаҳий. Кўчирилган йили
номаълум. Баёзда Бедил, Фузулий, Маҳзун, Навоий, Огаҳий, Камий, Рожий, Мунис,
Дилафкор, Диловар, Роқим, Равнақ, Рофеъ сингари шоирларнинг ғазал ва
мухаммаслари билан бирга 130а-131б саҳифаларда Ҳусайнийнинг “Келдиму?” ва
“Устина” радифли ғазаллари берилган.
5. Инв №3326.  بیاظМуқоваси чарм, Самарқанд ипак қоғозига чиройли
настаълиқ хатида ҳижрий 1298 йили кўчирилган. Котиби номаълум. Жами 100
варақ. Ғазаллар икки устунга жойлаштирилган. Муаллифларнинг номи кўп
ҳолларда қизил, айрим ўринларда қора сиёҳда қайд этилган. Баъзи саҳифа
ҳошияларида тушиб қолган сўзлар, байтлар илова тарзида ёзилган. Баёз Ғиёсий
ғазали билан бошланиб, Саноий рубоийлари билан тугайди. 57а-57б саҳифаларда
Ҳусайнийнинг “Монда” радифли бир форсий ғазали берилган. Бу ғазал бошқа
қўлёзмаларда учрамайди.
6. Инв №2037.  بیاظКартон муқовада, устига қора тери қопланган. Ҳафт ранг
қоғозга битилган. Ҳижрий 1321 йилда Муҳаммад Шариф Девон ибн Оллоберган
Девон томонидан Хоразмда кўчирилган. Жами 207 варақдан иборат ушбу баёзда
Жомий, Навоий, Лутфий, Ҳусайний, Нишотий сингари шоирларнинг асарлари
жамланган. Ҳар бир ғазалнинг устига шоирларнинг номи ва шеър тартиб рақами
қизил сиёҳ билан қайд этилган. 121а-181а саҳифаларда Ҳусайнийнинг 151 та ғазали
ўрин олган.
7. Инв №1154.  بیاظМуқоваси чарм, оддий Самарқанд қоғозига ҳижрий 1317
йилда кўчирилган. Котиби номаълум. Биринчи бетида “Соҳиби ин китоб Сайид
Муҳаммад Носиржон” деб ёзиб қўйилган. Жами 339 варақдан иборат. Унда
Киромий, Роқим, Фузулий, Муҳаййир, Феруз, Холис, Рожий, Амир, Навоий,
Ҳусайний каби шоирлар ижодидан намуналар берилган. Баёздаги барча шеърлар
рамкага олинган. 10а-11а ва 330б-334б бетларда Ҳусайнийнинг мухаммаслари
келтирилган.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Давлат
Адабиёт музейида ҳам Ҳусайн Бойқаро шеърлари ўрин олган 401, 263, 662, 289, 38рақамли қўлёзмалар, баёзлар сақланади.
1. 401-рақамли қўлёзма. 55а, 68б, 208б-209а варақларида Ҳусайнийнинг учта
шеъри берилган. 55а варақда “Машқи Султон Ҳусайн Мирзо” деган сўзлар ёзилган
ва шоирнинг бир байтли форсий шеъри келтирилган. Қўлёзманинг 68б варағида
қизил сиёҳ билан “Ҳусайний” деб ёзилиб форсий ғазали берилган. 208б-209а
бетларда Ҳусайн Бойқаронинг “Эй ажал, озод қил ҳижрон балосидин мени”
ғазалига Мирий томонидан боғланган мухаммас ўрин олган. Мухаммаснинг
тепасига “Ғазали Султон Ҳусайн Мирзо мухаммаси Мирий” сўзлари ёзиб қўйилган.
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2. 263-рақамли қўлёзма. Настаълиқ хатида “Ҳусайн Бойқаро ва унинг уч
канизи” номли ҳикоят кўчирилган. Мазкур ҳикоят фонддаги халқ китоблари
таркибида ҳам учрайди. Барчасида мазмун бир хил.
3. 289-рақамли баёз. Унда Ҳофиз, Саққо, Нозим, Ғиёсий, Рамзий, Ҳажрий,
Ҳозиқ, Фаридун, Қассоб, Мажруҳ, Андалиб, Нозилий, Амирий, Мирзо Мурассаъ,
Хожа Хусрав, Осаф, Абдий, Мирзо Ҳасрат, Фузулий, Лутфий, Навоий, Ҳақир,
Шаҳидий каби шоирларнинг туркий ва форсий тилдаги ғазал, мустаҳзод, рубоий
жанридаги шеърлари ўрин олган. 26а варақда қора туш билан “Султон Ҳусайн”
сарлавҳаси остида Ҳусайнийнинг бир форсий рубоийси кўчирилган.
4. 38-рақамли қўлёзма. Китобнинг 78а варағида қизил сиёҳда “Султон Ҳусайн
фармонид” сарлавҳаси билан Ҳусайнийнинг форсча байти келтирилган.
Дар чаман оташи рухсораи гул даргирифт,
Сўхт чандонки, булбул ранги хокистаргириф.
Кўринадики, ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фонди ҳамда ЎзР
ФА Алишер Навоий номидаги Давлат Адабиёт музейида сақланаётган Ҳусайний
девони қўлёзмалари шоир адабий меросининг илмий-танқидий матнини яратишда
муҳим аҳамиятга эга.
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